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ABSTRAKT
Pllakat pa traje janë pllakat e betonit që mbajn ngarkesa në të dy drejtimet e mbështetur
drejtpërdrejt në shtylla betoni pa përdorimin e trarëve.
Pllakat pa traje janë me trashesi uniforme, me panele të lëshuara, me kapitele ose me kapitele
dhe panele të lëshuara, te gjitha këto referohen si pllaka të rrafshta(sheshta). Sistemet e pllakave
të rrafshta janë të njohura për përdorim në ndërtesa zyrash dhe banimi, spitale, shkolla dhe
hotele. Ata janë të shpejta dhe të lehtë për të tu punuar dhe për tu ndërtuar. Mungesa e trajeve
lejon lartësi më të ulëta dhe si rezultat kursim i kostove në veshjen vertikale, muret ndarëse,
sistemet mekanike, hidraulikën dhe një numër të madh të objekteve të tjera të ndërtimit sidomos
për ndërtesat e mesme dhe të larta. Ato sigurojnë fleksibilitet për vendndodhjen e ndarjes dhe
lejojnë lehtësisht kalimin dhe fiksimin e shërbimeve
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1. HYRJE
1.1. Çka eshte betoni i armuar
Me beton të armuar kuptojmë bashkimin racional në rrugë artificiale të dy materialeve me
veti fiziko-mekanike të ndryshme: beton dhe çelikut, të cilët punojnë së bashku. Betoni, ashtu
sikurse çdo gur artificial, gëzon veti fiziko-mekanike shumë të mira në shtypje, por e duron
shumë pak tërheqjen; ndërsa çeliku punon mjaft mirë si në shtypje ashtu edhe në tërheqje.
Duke e pajisur me armaturë, veçanërisht në pjesët e tij që punojnë në tërheqje, realizohet nje
strukture elastike e afte qe t’ju afroje nje rezistence te madhe edhe nderjeve tërheqëse. Si
rezultat i një bashkimi të tillë bëhet i mundur shfrytëzimi më i mirë i vetive fizikomekanike
për të dy materialet përbërëse të betonit të armuar, d.m.th. shfrytëzohet në maksimum
rezistenca e mirë e betonit në shtypje dhe rezistenca e lartë e çelikut në tërheqje. Rrjedhimisht,
pranohet se elementet prej betoni, në të cilat lindin nderjet në tërheqje, kanë një aftësi mbajtëse
shumë të vogël, ndërsa elementet prej betoni të armuar me shufra çelikut në zonën e tërhequr
kanë një aftësi mbajtëse shumë të madhe. Nga provat laboratorike dhe në praktikën e
ndërtimeve është vërtetuar se një tra prej betoni i armuar mban rreth 20 herë më shumë në
përkulje se një tra me beton të paarmuar, sepse nderjet tërheqëse thithen prej armaturës së
hekurit që vendoset në pjesën e tërhequr të tij.
Nëse marrim ne studim një tra të ndërtuar vetëm prej betoni, i cili nën veprimin e ngarkesave
të jashtme ndodhet në kushte pune në përkulje, si rezultat i përkuljes, në tra do të lindin nderje
të brendshme: poshtë aksit neutral nderje tërheqëse dhe sipër tij nderje normale shtypëse.
(Figura 1; a).
Nderjet në zonën e shtypur thithen me sukses nga betoni, pasi betoni punon mirë në shtypje.
Problem është me nderjet e zonës së tërhequr, pasi betoni punon shumë keq në tërheqje dhe
jep të plasura për ngarkese shumë të vogla dhe trari thyhet. Që betoni të thithë nderjet
tërheqëse në kushte normale, prerja tërthore e tij duhet të rritet në mënyrë të tillë që nderjet
maksimale në tërheqje prej përkuljes të jenë më të vogla se nderjet e lejuara në tërheqje për
beton d.m.th. σt < [σt]. Sigurimi i këtij kushti për mënjanimin e të plasurave në pjesën e
poshtme kërkon rritjen e përmasave të elementit në një shkallë të madhe, gjë kjo që nuk është
e leverdishme, pasi zmadhohet pasha vetjake dhe rritet kostoja e veprës.
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Figura 1. Puna e strukturës së betonit në shtypje dhe tërheqje
Mënyra më e mirë për përmirësimin e kësaj të mete të punës së betonit në tërheqje,
është armimi i kësaj zone me shufra çeliku, të cilat i vijnë në ndihmë betonit për thithjen e
nderjeve tërheqëse. Ky përforcim bën që të mënjanohen lindjet e të plasurave, të rritet aftësia
mbajtëse e trarit me po ato përmasa dhe të pakësohet pesha vetjake e strukturës duke dhënë
një leverdi ekonomike të madhe në ndërtim. Betoni tani mund të tërhiqet dhe bile edhe mund
të plasaritet, por trari nuk thyhet sepse shufrat metalike prej çelikut i thithin këto nderje
(Figura 1. b).
Puna e përbashkët e këtyre dy materialeve me veti fiziko-mekanike të ndryshme bëhet e
mundshme në saje të këtyre tri veçorive themelore:
a) Të adëherencës (kohezionit ose lidhjes) midis betonit dhe hekurit që krijohet pas
ngurtësimit të betonit, si pasojë e së cilës betoni dhe armatura punojnë së bashku
dhe deformohen në mënyrë të barabartë. Kjo lidhje është aq e madhe, saqë shufra e
hekurit e betonuar në një gjatësi (20 / 30) d, ku (d) është diametri i shufrës, më parë
mundë të këputet së sa të rrëshqasë. Në këtë rast çeliku si një material më i fortë,
përballon për një njësi të sipërfaqes një forcë më të madhe ndaj asaj të betonit;

b) Të koeficientëve të bymimit linear pothuajse të barabartë (për betonin
α t = 0.000010 / 0.000015 ; për hekurin αt = 0.000012. Për këtë arsye, në betonin
e armuar, gjatë ndryshimit të temperaturës lindin deformime pothuajse të barabarta,
të cilat shkaktojnë nderje të brendshme jo të mëdha dhe që nuk kanë ndonjë rëndësi
praktike;
c) Të mbrojtjes që i bënë betoni çelikut nga veprimi i agjentëve atmosferikë duke e
siguruar armaturën nga ndryshku dhe nga ndryshimet e temperaturës, kjo bën që të zgjatet
jeta e shufrave prej çeliku në përgjithësi dhe ajo e konstruksionit në veçanti. Është vërtetuar
gjatë eksperimenteve që janë bërë, si dhe gjatë prishjeve të trarëve prej betoni të armuar, se
kur ato kanë sasinë e duhur të çimentos dhe janë vibruar mirë armatura mbrohet mjaftë mirë
nga ndryshku. Nga sa shtjelluam më larte, nxjerrim përfundimin e përgjithshëm se ideja
themelore e formimit të betonit të armuar është që të përdorim për kushtet e punës në shtypje
2

dhe shufrat prej çelikut në ato zona ku lindin nderje tërheqëse. Pra si rregull, betoni duhet të
armohet me shufra hekuri në ato zona ku lindin nderje tërheqëse.

Figura 2. Mbështetjet e traut dhe shtyllës.

Kështu p.sh në trarin e mbështetur lirisht në të dy anët armatura vendoset në zonën e
poshtme sepse aty lindin nderjet në tërheqje (fig.2a), në trarin konzol (fig.2b) nderjet
tërheqëse lindin në pjesën e sipërme të tij, prandaj armatura në këtë tra vendoset në pjesën e
sipërme. Në trarin e vazhduar (fig.2c) armatura vendoset në prerjet I-I dhe III-III në pjesën e
poshtme dhe në prerjet II-II dhe IV-IV në pjesën e sipërme, d.m.th. atje ku kemi lindjen e
nderjeve tërheqëse. Mirëpo, shpesh herë armimi me shufra të çelikut është i përshtatshëm
edhe për elementet që punojnë në (shtypje qendrore) dhe jashtë qendrore, si p.sh. shtyllat etj.
(fig.2d), ku ndërmjet vendosjes së një sasie të vogël hekuri zmadhohet edhe më shumë aftësia
mbajtëse në shtypje te elementit etj. Sipas mënyrës së përgatitjes, ndërtimet prej betoni të
armuar ndahen në dy grupe kryesore:
a) Në ndërtime monolite dhe
b) Në ndërtime të parapërgatitura (parafabrikuara).
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Themi se kemi të bëjmë me një ndërtim monolit atëherë kur në vendin e caktuar të
konstruksionit ndërtojmë në fillim kallëpin, në të cilin vendoset armatura e hekurt, dhe pastaj
bëjmë në vend betonimin; ndërsa me ndërtime të parapërgatitura kuptojmë përgatitjen
paraprake të elementeve të montueshme prej betoni të armuar nëpër uzina ose në poligone të
hapura pranë kantiereve të ndërtimit ose të përqendruara, të cilat pastaj vijnë në objektin e
ndertimit per t’u montuar. Sipas mënyrës së përdorimit të armaturës, ndërtimet prej betoni të
armuar klasifikohen në:
•

të zakonshme dhe

•

të paranderura.

1.2. Historiku i zhvillimit të konstruksioneve me beton të armuar

Ndërtimet prej betonit të armuar, në krahasim me ndërtimet prej guri, druri apo metali hynë
në radhën e konstruksioneve të reja, duke u bërë mjaft të përhapura dhe pothuajse të
pazëvendësueshme, krejt kjo në sajë të vetive të mira fiziko-mekanike në krahasim me
materialet tjera, duke na dhënë një historik të shkëlqyer të zhvillimit të tyre. Sot te ne dhe në
Botë supozohet se në konstruksione të ndryshme ndërtimore gjatë një viti betonohen rreth 3
milion kub beton. Si zbulues i betonit të armuar njihet kopshtari i mirënjohur francez
“Monier” i cili ne vitin 1867 ndërtoi vazot e luleve dhe më vonë pllakat, tubat etj, me skelet
prej një rrjete metalike, të veshur në të dy anët me llaç çimentoje.
Zbulimit të Monier’it i cili në këtë periudhe mbante patenten e këtij lloj prodhimi, për disa
kohë nuk iu dha ndonjë rëndësi të veçantë, pasi sistemi i tij binte në disa raste në gabime të
rënda për sa i përket vendosjes së armaturës, të cilën për elementet që punojnë në përkulje e
përqendronte në mes të prerjes tërthore ku nuk lindin nderjet tërheqëse. Ndërkaq përdorimin
e kufizuar të këtij materiali të ri dhe të porsa lindur në atë kohë, duhet ta kërkojmë edhe në
vetë faktin se atëherë mungonte edhe industria e prodhimit të çimentos dhe të çelikut të
përshtatshëm për këtë qëllim, mungonin studimet kërkimore shkencore dhe të dhënat
laboratorike në këtë fushë gjë kjo që për atë periudhë krijoi tek inxhinierët e ndërtimit njëfarë
mosbesimi për betonin e armuar. Mirëpo më vonë me kalimin e kohës nën ndikimin e
kërkesave të praktikës dhe me rritjen e madhe të ritmeve të ndërtimit në të gjithë sektorët e
ekonomisë, lindi nevoja e domosdoshmërisë së futjes së materialeve të reja më ekonomike në
ndërtim. Si rezultat i eksperimenteve të ndryshme dhe i të dhënave të studimeve fillestare në
fushën e betonit të armuar, në shumë inxhinier ndërtimi u përforcua ideja e përdorimit të tij
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në mënyrë më të guximshme. Në këtë mënyrë, brenda një kohe të shkurtër (rreth vitit 1880)
betoni i armuar filloi të përdoret në ndërtimin e mbulesave, të trarëve dhe të urave me hapësira
drite të vogla, të rezervuarëve, të tubacioneve etj. Ndërkaq studimet teorike dhe
eksperimentale më vonë, bënë të mundur që të saktësohen metodat e llogaritjes për
dimensionimin e elementeve, duke nxjerrë edhe rregullat teknike për konstruktimin e këtyre
ndërtimeve.
Zhvillimi historik i këtij materiali deri në ditët e sotme, mund të ndahet në 3 etapa të
rëndësishme:
Etapa e parë - e zhvillimit fillon afërsisht aty nga vitet e fundit të shekullit XIX me
përdorimin e metodës së parë për llogaritjen e elementeve prej betonit të armuar në varësi të
nderjeve të lejuara. Kjo periudhë karakterizohet nga një përdorim i gjerë i ndërtimeve prej
betonit të armuar mbi rezultatet kërkimore dhe mbi punimet themelore të shkencës së
konstruksioneve (Rezistenca e materialeve), siç janë: ndërtimi i mbulesave, brinjëve,
themeleve, mureve mbajtëse fortifikatave ushtarake, pilotave, urave dhe harqeve, tuneleve,
rezervuarëve, siloseve, bunkerëve, digave për hidrocentralet, etj. Gjatë kësaj periudhe, një
kontribut të çmuar për zhvillimin e betonit të armuar në fushën e ndërtimeve, kanë dhënë
shkencëtarët francez Considere dhe Hennebique si dhe gjermani Morsch dhe më vonë
inxhinieri i talentuar francez Freisignet, të cilët bënë që betoni i armuar të dalë nga faza e tij
eksperimentale dhe të futet në fazën e përdorimit të gjerë, duke e bërë atë material kryesor në
ndërtim.
Etapa e dytë - e zhvillimit të konstruksioneve prej betoni të armuar, përkon me fillimin e
punës së studimeve dhe të eksperimenteve shkencore për llogaritjen e elementeve me metodën
e re në varësi të forcës shkatërruese metodë kjo që pasqyron më mirë natyrën e punës së
elementeve prej betoni të armuar, në krahasim me metodën sipas nderjeve të lejuara dhe
kursen çelikun sidomos për elementet që punojnë në shtypje jashtëqendrore.
Kontribut të çmuar ka dhënë shkencëtari A.F Llollej i cili në vitin 1932 dha parimet themelore
teorike të kësaj metode, dhe në vitin 1936 u botuan kushtet e para teknike për llogaritjen e
elementeve prej betoni të armuar sipas kësaj metode.
Etapa e tretë - sot shkenca e betonit të armuar ka hyrë në etapën e tretë të zhvillimit të vet.
Kjo etapë karakterizohet nga një kalim i gjithanshëm drejt industrializimit të konstruksioneve,
si dhe në gjetjen e metodave edhe më progresive për llogaritje, të cilat çojnë drejt një
ekonomizimi edhe më të madh të armaturës dhe të betonit.
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1.3. Përparësitë dhe të metat e betonit të armuar
1.3.1. Përparësitë e betonit të armuar
Përparësitë e betonit të armuar në krahasim me materialet tjera ndërtimore janë të shumta:
•

Rezistenca ndaj zjarrit

Vetë çeliku është jo rezistent ndaj zjarrit sepse deformohet dhe lëshohet shpejtë. Aftësia
mbajtëse e çelikut në temperaturë 600°C - 700°C bie deri në (25-28)% të aftësisë mbajtëse
fillestare. Mirëpo betoni është i qëndrueshëm ndaj zjarrit dhe atë në tepër ngaqë është agregat
më i mirë se sa përbërësit e tij (graniti, bazalti diabazi). Betoni ka përçueshmëri të ulët të
nxehtësisë, kështu që nuk lejon që çeliku të nxehet. Praktika ka treguar që në temperaturë të
jashtme konstante prej 1000°C çeliku nxehet deri në 550°C vetëm pas një ore kur shtresa
mbrojtëse është 2.5cm, gjegjësisht pas dy orësh me shtresë mbrojtëse prej 5cm. Objekti nga
betoni i armuar i konstruktuar drejtë dhe i ndërtuar në mënyrë solide nuk mund të shkatërrohet
gjatë zjarrit. Nëse dëshirohet të konstruktohet një objekt jashtëzakonisht i qëndrueshëm ndaj
zjarrit, atëherë shtresën mbrojtëse duhet të rrisim në 4cm. Eksperimentet kanë treguar (Berlin
1893) që betoni është materiali i vetëm i cili mund të përballojë suksesshëm zjarrin, për kohë
më të shkurtër edhe në temperaturë prej 1000°C. Dy zjarret e mëdha në Petersburg 1809 dhe
1813 kanë treguar se, përkundër faktit që zjarri ka zgjatur prej 5-7 orë, nuk ka pasur shembje
por vetëm dëmtime sipërfaqësore. Asnjë konstruksion tjetër nuk do të kishte mundur të
përballonte ndikim aq të gjatë të zjarrit. Së fundi, gjatë tërmeteve në Japoni më 1923 dhe në
San Francisko më 1906, zjarret që kanë ndodhur kanë treguar qartë përparësitë e betonit të
armuar ndaj materialeve tjera. Mirëpo nëse zjarri vazhdon shumë gjatë ekziston mundësia që
edhe konstruksionet nga betoni i armuar të shkatërrohen (Riga 1928).
•

Karakteristikat mekanike dhe qëndrueshmëria ndaj ndikimeve dinamike

Rezistenca e betonit të armuar ndaj ndikimeve mekanike është e lartë, posaçërisht nëse ai
është kompakt dhe i armuar mirë. Për nga natyra e tij, betoni është monolit, d.m.th ai nuk ka
nevojë për lidhje të posaçme sikur te konstruksionet e drurit dhe të çelikut. Betoni po ashtu
është rezistent ndaj forcave dinamike dhe vibrimeve nga makinat, transmisioni etj. Duke iu
falënderuar elasticitetit të tij, te betoni i armuar bëhet shpërndarja e drejtë dhe e njëtrajtshme
e goditjeve, d.m.th vjen deri te dridhja e tërësisë, kështu që forca e gjallë e goditjes absorbohet.
Po ashtu në praktikë është vërtetuar edhe rezistenca e betonit në tërmete gjegjësisht në forcat
sizmike të cilat kanë karakter të ngarkesave dinamike- p.sh. tërmeti në Shkup.
Në rajonet sizmike edhe objektet për banim bëhen nga betoni i armuar. Përvoja ka
treguar se skeletet nga betoni i armuar janë më të përshtatshmet dhe më të qëndrueshmet në
rajonet sizmike.
6

•

Jetëzgjatja e betonit

Si material betoni është i përhershëm. Armatura është e mbrojtur nga korrozioni kështu që
betoni i armuar është i qëndrueshëm ndaj ndikimeve atmosferike. Kjo është një përparësi e
madhe e betonit të armuar, ndaj konstruksioneve të çelikut të cilat çdo 5 vjet duhet të
ngjyrosen sërish, kështu që mirëmbajtja e tyre është e shtrenjtë krahasuar me konstruksionet
me beton te armuar, të cilat nuk kanë harxhime për mirëmbajtje. Nëse bëjmë fjalë për objektet
të cilat u ekspozohen tymit dhe gazrave të dëmshme, atëherë përparësia e betonit është e
pamohueshme (furrat, mbikalimet dhe fabrikat).
•

Harxhimi i materialit

Konstruksionet nga betoni i armuar kanë nevojë për harxhim më të vogël të materialit
sidomos të çelikut, gjë që ndikon në uljen e kostos së ndërtimit. Në konstruksionet prej betonit
të armuar, harxhohet 2-3 herë hekur më pak se sa në konstruksionet metalike.
•

Objektet nga betoni i armuar janë higjienike dhe estetike

Këto objekte plotësojnë të gjitha kushtet higjienike për arsye se nuk kanë vrima dhe të çara të
ndryshme në të cilat do të mund të shumoheshin parazitët dhe insektet. Për këtë arsye ato janë
shumë të përshtatshme për shkolla, spitale dhe ente të tjera shëndetësore. Konstruksionet nga
betoni i armuar mund të kenë çfarëdo forme dhe të plotësojnë kërkesat më të ndryshme të
natyrës konstruktive dhe arkitektonike.
•

Përbërësit e betonit

Betoni i armuar kërkon materiale të rëndomta ndërtimore, zhavorr dhe rërë, të cilat gjendën
në sasira të bollshme në Tokën tonë, e të cilat paraqesin materialin kryesor për nga pesha dhe
vëllimi, si dhe të ujit të cilat së bashku përbëjnë rreth 85% të masës së betonit.
•

Mënyrat e punimit

Mundësia e kryerjes së punimeve me beton të armuar në mënyrë monolite por edhe në mënyrë
montazhe (te elementet e parafabrikuara).
•

Shumëllojshmëria e ndërtimeve

Mundësia e ndërtimit të objekteve të llojllojshme prej betonit të armuar (mbitokësore,
nëntokësore, hidroteknike, inxhinierike, etj).
1.3.2
•

Të metat e betonit të armuar

Shpenzimet e konsiderueshme për pahi dhe skele

Mirëpo kjo e metë mund të mënjanohet me anë të mundësisë së montimit të
elementeve të betonit të armuar, pastaj me pahi metalike si dhe me ndihmën e pahisë
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rrëshqitëse e cila kohëve të fundit është duke u përdorur gjithnjë e më shumë.
•

Ekspertiza e lartë gjatë punimit

D.m.th nevojitet fuqi punëtore e kualifikuar e cila nevojitet po ashtu edhe për konstruksione
nga materialet e tjera, kështu që shikuar më thellë, kjo nuk mund të konsiderohet si e metë
vetëm e betonit të armuar.
•

Karakteri sezonal

D.m.th vështirësia e punës me beton gjatë dimrit. Megjithatë kjo mund të shmanget me anë
të mundësisë së montimit të elementeve. Përveç kësaj sot kemi mundësinë e nxehjes, pastaj
punës në ambient të mbyllur etj.
•

Nevoja e mbrojtjes së konstruksionit me pahi për kohë të caktuar (6-28 ditë).

Kjo kohë mund të shkurtohet duke përdorur çimento qe forcohen shpejtë (çimento e boksitit).
•

Adaptimi i vështirësive

Te konstruksionet nga betoni i armuar ekzistojnë vështirësi më të konsiderueshme për
shpuarjen e mëvonshme të vrimave ose intervenimeve të ngjashme, sesa tek materialet e tjera.
Por edhe kjo e metë mund të zgjidhet me anë të shkathtësisë së ndërtimtarëve dhe me anë të
masave të menduara mirë ndërtimore.
•

Mundësia e paraqitjes së plasaritjeve dhe të çarave,shtresimit

Ky problem mund të paraqitet ose për shkak të vet natyrës së betonit ose për shkak të
tejngarkimit në të (gabimet në llogaritje, detale, shafitjen e objektit, cilësinë e dobët e betonit
të punuar). Çarjet më të mëdha mund të jenë të rrezikshme për shkak të korrodimit të
armaturës.
•

Ndikimi i rrymës elektrike

Në beton mund të shkaktoj korrodimin e lartë të armaturës, poqëse lëshojmë rrymën elektrike
njëfazore në beton me lagështi. Të metat e cekura të betonit të armuar janë të parëndësishme
në raport me përparësitë e tij, e përveç kësaj shumica e këtyre te metave mund të mënjanohen,
ashtu që betoni edhe më tej mbetet njëri nga materialet kryesore në arkitekturën moderne.
(Morina, 2015)

1.4 Elementet perberes te konstruksionit
Elementet si pjesë përbërse të konstruksionit mund të trajtohen si mbajtësa të cilët mund të
kenë prerje tërthore të ndryshme apo drejtkëndshe në këto sisteme:
•

Pllakë,

•

Tra
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•

Muret tra

•

Shtyllat dhe muret

ndërsa nga mënyra e mbështetjes mund të paraqiten si;
•

mbajtësa të inkastruar,

•

mbajtësa të thjesht

•

mbajtësit me lëshime

•

mbajtësit të inkastruar (ngërthyer).

1.5 Mbajtësit pllakë

Pllakat prej betoni të armuar – janë mbajtësit sipërfaqsor të rrafshët te të cilët trashësia është
e vogël në krahasim me dimensionet tjera. Të ngarkuar sipas rregulles në përkulje, nga
ngarkesa e cila vepron normal në rrafshin e mesëm të pllakës . Nën veprimin e ngarkesës
pllaka deformohet dhe në të paraqiten forcat prerëse: momenti i përkuljes, momenti i
përdredhjes dhe forcat transverzale. Në pllakë mund të paraqitet edhe forca aksiale nga
veprimi i ngarkesës në rrafshin e mesëm të pllakës. Pllakat me bazë drejtkëndëshe, linearisht
të mbështetur në perimeter, në nvarshmëri me raportin e anëve të mbështetjes dhe kushtet
konturore mund të llogarohet si: Pllaka e cila përcjell ngarkesen në një drejtim ( si mbajtësi
linear ) – në rastin kur pllaka është mbështetur në dy anët përball njëra tjetres ose pllaka është
mbshtetur në të gjitha anët mirpo raporti mes hapsirave ly/lx > 2 ( lx – hapsira më e shkurt ).
Pllaka e cila përcjell ngarkesen në dy drejtime (si element sipërfaqsor) për raport të anëve
ly/lx < 2. (Pllana, 2015)

9

Pllakat që punojnë në një drejtim:

Figura 3. Pllaka monolite me traje në një drejtim. (Pllana, 2015)
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Figura 4. Pllaka me trarëza dhe lehtësime në një drejtim. (Pllana, 2015)

11

Pllakat që punojnë në dy drejtime:

Figura 5. Pllaka me traje në të dy drejtimet. (Pllana, 2015)

Figura 6. Pllakat e rrafshëta. (Pllana, 2015)
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Figura 7. Pllakat me trarë në të dy drejtimet – Kaseton. (Pllana, 2015)

Figura 8. Pllakat me lehtësime. (Pllana, 2015)
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Pllaka pa traje

Pllaka pa traje është një pllakë e betonit qe mbajnë ngarkesa në të dy drejtimet e mbështetur
drejtpërdrejt ne shtylla betoni pa përdorimin e trarëve.
Llojet e pllakave pa trare :
•

pllakë pa traje me trashësi uniforme

•

pllakë pa traje me panele të leshuara

•

pllakë pa traje me kapitel

•

pllakë pa traje me panele të lëshuara dhe shtylla të zgjeruara – kapitele

Figura 9. Pllaka pa traje me trashësi uniforme.
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Figura 10. Pllaka me traje me panele të lëshuara.

Figura 11. Pllaka pa traje me panele të leshuara dhe shtylla te zgjeruara - Kapitele
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2.2 Llogaritja e pllakave pa traje

Për llogaritjen e ndikimeve statike sipas EC 2 përdoren këto metoda:
•

Metoda e ramava ekuivalente

•

Analiza e elemneteve te fundme

•

Analiza e vijes se thyerjes ( analiza sipas teorise së plasticitetit)

•

Metoda e analogjisë së ramave

Përparesitë e strukturave me pllaka pa traje konsiderohen:
•

Kursimi në lartesitë e ndërtesave

•

Kohe më e shkurtër e ndertimit

•

Lehtësia e instalimeve të shërbimeve M&E

•

Fleksibiliteti në shtrirjen e dhomave

•

Përdorimi I rrjetave të salduara parafabrikisht

Të meta e strukturave me pllaka pa trarë konsiderohen:
•

Sigurimin nga mosdepërtimi i shtyllës në pllakë

•

Kriteri i uljeve

•

Pjesët kritike në konturë të pllakës

Kushtet që duhen të plotësohen:
Në EC 2, trashësia e pllakës hs ≥ hapësira/25, (është i kufizuar nga kushti i uljeve).

Figura 12. Trashësia e pllakës në funksion të hapësirës statike C 30/37. (Eurocode 2, 2004)
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Figura 13. Trashësia e pllakës në funksion të hapësirës statike C50/60. (Eurocode 2, 2004)

Kushti tjetër që kërkohet është :
•

Raporti i hapësirës dhe lartësisë statike (kufiri maksimal është 48).

Figura 14. Raporti i hapësirës dhe lartësisë statike në varësi të armimit. (Eurocode 2, 2004)
•

Gjerësia e panelit të lëshuar merret ≥3l ,

•

Lartësia e panelit të lëshuar merret hs/3, zakonisht 10 cm.

Në raste praktike kjo lartësi të merret më e madhe.
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Figura 15. Dimensionet e pllakës së lëshuar. (Eurocode 2, 2004)
Shtyllat mund të jenë: katrore, rrethore apo edhe drejtkëndëshe. Dimensionet e prerjes tërthore
të shtyllave janë:
•

Në funksion të hapësirës statike të pllakës,

•

Në funksion të lartësi së katit dhe

•

Në funksion të ngarkesave përkatëse.

Në të gjitha rastet e projektimit, shtyllat duhet të kenë dimensionin minimal 30cm.
Hapësira statike caktohet si në figurën 16.

Figura 16. Hapësira efektive e pllakës pa traje. (Eurocode 2, 2004)

2.3 Llogaria e mosdepërtimit të shtyllave në pllakë

Në rastet kur pllakat që punojnë në dy drejtime janë:
•

Të mbështetura drejtpërdrejt në shtylla (pllakat pa trarë), ose

•

Kur pllakat mbajnë ngarkesa të koncentruara ( si të themelet),

forcat transversale afër shtyllave janë me rëndësi kritike.

Madhësia e forcës prerëse është e barabartë me vlerën e reaksionit në atë prerje.
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Në këto raste nga depërtimi i shtyllës mund të ndodhë thyerja siç është treguar në figurën 17
dhe 18.

Figura 17. Thyerja nga depërtimi i shtyllës. (Eurocode 2, 2004)

Figura 18. Thyerja nga depërtimi i shtyllës. Skema statike. (Eurocode 2, 2004)

Aftësia mbajtëse paraqitet si rezultat i nderjeve në sipërfaqen e konit të cunguar i cili formohet
në mes shtyllës dhe pllakës me një kënd β=26.60.

2.4 Shpërndarja e ngarkesës dhe perimetri kritik

Perimetri kritik u1 (ose perimetri bazë i kontrollit), merret në një distancë 2,0d nga zona e
ngarkuar (EN 1992-1-1:2004).
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Varësisht nga pozita e sipërfaqes së ngarkuar mund të paraqitën këto raste për prerje
kritike:

•

Shtyllat e brendshme

Figura 19. Perimetri kritik rreth zonës së ngarkuar për shtyllat e brendshme. (Eurocode 2,
2004)

•

Në afërsi të konturës së lirë të pllakës.

Figura 20. Perimetri kritik rreth zonës në mbështetësin e skajshëm. (Eurocode 2, 2004)
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•

Në afërsi të zbrazëtirave në pllakë.

Figura 21. Perimetri i prerjes kritike në afërsi të vrimës. (Eurocode 2, 2004)
2.5 Perimetri kritik dhe sipërfaqja kritike

Për pllakë pa trarë prerja kritike ndodhet në perimetrin kritik. Perimetri kritik dhe sipërfaqja
kritike

Figura 22. Modeli verifikues për
llogaritjen në mos depërtim të pllakat pa
trarë. (Prerja tërthore) (Eurocode 2, 2004)

Figura 23. Modeli verifikues për
llogaritjen në mos depërtim të pllakat pa
trarë. (Eurocode 2, 2004)
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Për pllaka me kapitele të mbështetura në shtylla ( ku lH<2hH )

Figura 24. Prerja kritike ndodhet jashtë kokës së shtyllës. (Eurocode 2, 2004)

Për pllaka me kapitele të mbështetura në shtylla (ku, lH >2hH )

Figura 25. Kontrolla e aftësisë mbajtëse në mosdepërtim bëhet në dy prerje kritike.
(Eurocode 2, 2004)
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2.6 Aftësia mbajtëse dhe llogaria e armaturës për sigurim nga mosdepërtimi.

Nderjet në prerje llogariten nga shprehja:

vEd =β VEd/ ui deff
ku: deff - lartësia efektive e pllakës
deff=(dy+dz)/2 ; (dy dhe dz lartësitë statike të pllakës për drejtimet përkatëse),
ui- gjatësia e perimetrit kritik,
β- koeficient korrektues i cili merr
parasysh ekscentricitetin e forcës normale
ndaj sipërfaqes kritike.

Figura 26. Vlerat e rekomanduara të β.
(Eurocode 2, 2004)
Për të vlerësuar aftësinë mbajtëse nga kushti i mosdepërtimit bëhen këto kontrolla:
•

Në perimetrin e shtyllës, nderjet në prerje që llogariten (vEd) nuk duhet të tejkalojnë
vlerën maksimale të rezistencës në prerje (vRd,max) përkatësisht:
vEd =β VEd/ ui deff < vRd,max

ku :
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vlerat maksimale të rezistencës në prerje e vRd,max, merren nga tabela në funksion të
karakteristikës së betonit fck

Tabela 1. Vlerat e vRd,max.

(Eurocode 2, 2004)

•

Në rast së plotësohet kushti: vEd < vRd,c

Pllaka nuk ka nevojë të sigurohet me armaturë tërthore vlerat e rezistencës në prerje vRd,c
merren nga tabela 2 ( në funksion të lartësia efektive deff dhe të koeficientit të armimit
ρl=( ρ1y· ρ1z)0.5).

17

Tabela 2. Koeficienti i ρ sipas tabelës.

(Eurocode 2, 2004)

Në rast se nderjet në prerje që llogariten vEd
vRd,c, < vEd ≤vRd,max

Llogaritet armatura tërthore

Armatura tërthore llogaritet nga shprehja:
vEd = 0.75 vRd,c + 1.5 (d/sr) Asw fywd,eff (1/u1d) sinα
Për lidhje vertikale, ku α=900:
Asw = (vEd – 0.75 vRd,c) sr u1/(1.5 fywd,eff)
Sipërfaqja e armaturës minimale caktohet nga shprehja:
Asw,min (1.5 sinα+cosα) / srst ≥ 0.08 √ (fck)/fyk
Për lidhje vertikale, ku α=900 armatura tërthore minimale, llogaritet nga shprehja:
Asw,min ≥ (0.08 srst) √ (fck)/1.5fyk
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Ku: sr- është hapi i armaturës në drejtimin radial dhe st –hapi i armaturës në drejtimin
tangjencial.
Perimetri i jashtëm , ku nuk kërkohet përforcim me armaturë tërthore caktohet nga barazimi:
uout,eff = β VEd/ vRd,c deff

Figura 27. Perimetri i jashtëm. (Eurocode 2, 2004)
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Ecuria e llogaritjes së mosdepërtimit të shtyllës në pllakë mund të prezantohet me
algoritmin: Llogaria e mosdepërtimit të shtyllës në pllakë.

Figura 28. Llogaria e mosdepërtimit të shtyllës në pllakë përmes algoritmit. (Eurocode 2,
2004)

20

.

Format më të zakonshme për sigurimin e pllakës nga mosdepërtimi në EC 2 janë treguar në
figurën 29.

Figura 29. Armimi për sigurimin e pllakës nga mosdepërtimi. (Eurocode 2, 2004)
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3 DEFINIMI I PROBLEMIT
3.1 Shembulli 1

Për një objekti me katër hapësira drite (7.0×7.0) dhe funksione tregtare (Fig. 30) pllakë pa
trarë me trashësi d=28m është e mbështetur në shtylla 40×40 cm. Në pllakë është përdor
betoni i klasës C30/35 dhe armatura S500 H.

Figura 30. Baza e pllakës pa traje.
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Në fillim bëhet ndarja e pllakës pa trarë në shirita mbi shtylla-fushë:

Figura 31. Ndarja e pllakës me shirita mbi shtylla dhe mbi fushë.
3.1.1

Analiza ngarkesave

7.0 kN/m2

Ngarkesa e përhershme 0.28×25

1.25 kN/m2

Shtresat mbi pllakë

Totale gk=8.25 kN/m2
Ngarkesa e përkohshme

qk=5 kN/m2

Kontrollohet raporti i ngarkesave (WL/WD=0.61<1.25) ;
Kontrollohet sipërfaqja e një fushë 7.0x7.0 =49.00 m2 ≥ 30 m2. Këto dy kërkesa plotësohen.
23

3.1.2

Kombinimi i ngarkesave

Duke përdor koeficientet parcial të sigurisë γG=1.35 ; γQ=1.5 caktojmë:
qu=1.35×8.25 +1.5×5= 18.64 kN/m2

Ngarkesa llogaritëse totale F = 18.64×7.02= 913.4 kN për një fushë
Për llogaritjen e momenteve dhe forcave prerëse përdoren koeficientët:
Tabela 3. Llogaria e momenteve dhe forcave prerëse sipas koeficientëve.
Mbështetësi

Fusha e

Mbështetësi

Hapësira e

Mbështetësi

i jashtëm

parë

i parë i

brendshme

i brendshëm

brendshëm
Momenti

-0.04Fl*

0.086Fl

Forca

0.46F

-

-0.083Fl

0.063Fl

0.6F

-

-0.063Fl
0.5F

(Eurocode 2, 2004)
Në këtë shembull është punuar:
3.1.3

Analiza e pllakës në aksin B; (akset D-2;4 janë identike me këtë)

Paneli në aksin B ka gjerësinë 7.0m dhe hapësirën 7.0m.
Shiriti mbi shtylla është 7.0/2=3.5m gjerësi.

Figura 32. Paneli i brendshëm në aksin B.

Në pllakë

gk =7.0×8.25 kN/m2=57.75kN/m
qk =7.0×5kN/m2=35kN/m

Duke përdor koeficientet parcial të sigurisë caktojmë:
qu=1.35×57.75 +1.5×35= 130.46 kN/m
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Hapësira efektive:
leff = 7000 - 2×400/2 +280/2 =6230mm
Momenti:
Momenti në mbështetësin e parë të brendshëm në shiritin 3.5m:
=0.086×130.46×6.742=509.67 kNm

Tabela 4. Shpërndarja në shiritin mbi shtyllë dhe në fushë.
MEd

Momenti negativ

Shiriti mbi shtyllë

Shiriti mbi fushë

0.75×509.67/3.5

0.25×509.67/35

=109.215kNm/m
Momenti pozitiv

0.50×509.67/3.5

=36.405kNm/m
0.50×509.67/3.5

=72.81kNm/m

3.1.4

=72.81kNm/m

Llogaria nga përkulja e pllakës në aksin B

Lartësia efektive e pllakës:
deff=(dy+dz)/2
dz= 280-20-16-16/2=236 mm
dy= 280-20-16/2=252 mm
deff = (236+252)/2= 244 mm
a) Shiriti mbi shtylla-momenti pozitiv; MEd=72.81kNm/m;

K= MEd / b d 2fCk =72.81×106/1000×2362×30=0.0436
K< K’ (nga tabela
Nga tabela fitohet - z/d=0.95
Z=0.95×236=224.2
fYd= fYk /1.15=500/1.15=434.78
AS=MEd/fYdz=72.81×106/434.78×224.2=745mm/m2
(ρ=0.31%)
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Përvetësohet ø12/15 (753mm2/m)
b) Shiriti mbi fushë momenti pozitiv
Momenti është i njëjtë MEd=72.82kNm/m
ku
Përvetësohet armatura e njëjtë ø12/15 (753mm2/m)

c) Shiriti mbi shtylla- momenti negativ MEd=109.215kNm/m

AS=MEd/fYdz=109.215×106/434.78×224.8=1117.42mm/m2
(ρ=0.49%)
Përvetësohet ø16/17(1182.3mm2/m)
d) Shiriti mbi fushë - momenti negativ
MEd=36.405kNm/m
AS=MEd/fYdz=36.405×106/434.78×224.8=372.47mm/m2

Armatura minimale:

AS,min=0.28(f cem / f yk ) bt d >0.0113bt d
Ku bt –gjerësia e zonës , f cem=0.3 f ck0.666

AS,min=0.28×0.30×300.666×1000×236/500=382mm/m2
As>Asmin

Përvetësohet ø10/20 (395mm2/m)

e) Shpërndarja e armaturës në shiritin mbi shtylla-negativ

Në EC 2 kërkohet që 50% e armaturës At të vendoset brenda gjerësisë 0.125 të fushës:
Sipërfaqja e shpërndarjes

= (3.5×1117.42 +3.5×372.47)/2
=2607.465mm/m2

Gjerësia

=2×0.125 ×7.0m =1.75m

d.m.th. shpërndahet 2607.46/1.75

=1303.7mm2/në 875 mm,

në të dy anët e shtyllës per 875 mm
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Përvetësohet ø16/14.5

(1435.7mm2/m)
(ρ=0.59%)

3.1.5

Llogaria në pozitën e shtyllës B

Llogaria e mosdepërtimit të shtyllës në pllakë

Nga analiza ngarkesave: gk=8.25 kN/m2; qk=5 kN/m2

Nga kombinimi i ngarkesave

qu=1.35×8.25 +1.5×5= 18.64 kN/m2

F = 18.64 ×7.02= 913.4 kN

Forca në prerje (për mbështetësin e parë të brendshëm koeficienti=0.6)

VEd = 2×0.6×913.4 =1096.1 kN

a) Verifikimi në perimetrin e shtyllës u0
Nderjet në prerje llogariten nga shprehja
vEd =β VEd /ui deff< vRd,max
ku:

VEd- forca në prerje që aplikohet
për perimetrin e shtyllës

β- koeficient korrektues për këtë rast
(rekomandohet 1.15)
Figura 28. Vlerat e rekomanduara të
faktorit β. (Eurocode 2, 2004).
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Perimetri i shtyllës:
uo= 2(cx+cy)=1600 mm
Lartësia efektive e pllakës deff = 244 mm
Nderjet në prerje:
vEd =1.15×1096.1 ×103 /1600 ×244=3.229 Mpa
Vlera maksimale të rezistencës në prerje (vRd,max) përkatësisht:
vRd,max=0.5vfck; ose nga tabela per fck=30 fitohet:
vRd,max=4.75 Mpa kushti plotësohet:
vEd =3.229 Mpa < 4.75 Mpa
plotesohet kushti
Tabela 5. Vlerat e vRd,max

(Eurocode 2, 2004)
b) Verifikimi në perimetrin kritik u1 ( 2d nga korniza e shtyllës)

llogaritet perimetri u1= 2(cx+cy)+2π×2d
= 1600+2πx244 =4665 mm
ku:
β=1.15, VEd =1096.1 kN, dhe deff 244 mm
këto vlera janë caktuar më parë

Nderjet në prerje:
vEd =1.15×1096.1 ×103 /4665 ×244=1.107 Mpa
41

Nga dimensionimi i pllakës mbi mbështetës koeficienti i armimit
ρ1=( ρ1x × ρ1y )0.5=0.49%

per ρ1=0.49 dhe

deff=252 fitohet:

vRd,c=0.56MPa
paraqitet rast:
vRd,c <vEd< vRd,max
Tabela 6. Vlerat e koeficientit ρ.

(Eurocode 2, 2004)

a)

Verifikimi në perimetrin më të gjatë ku nderjet në prerje nuk kanë nevojë të
sigurohen- uout
uout = β VEd / (deff vRd,c )
uout =1.15×1096.1 ×103 /(244×0.56)=9225.1mm

Gjatësia e perimetrit të shtyllës 4x400=1600mm
Rrezja deri të uout= (9225.1-1600) /2π=1214.2mm nga faqja e shtyllës
41

Perimetri ku mund të ndalet armatura tërthore
uout-1.5d=1214.2-1.5x244=848.2mm
Armatura tërthore (përvetësohet shpërndarje drejtkëndëshe me hap të armaturës radiale):
Sr,max=0.75d=0.75x244=183mm, përvetësohet: 180mm
Brenda perimetrit kritik-2d
St,max=1.5d=1.5x244=366mm, përvetësohet: 360mm
jashtë perimetrit kontroll
St,max=2d =2x244=488mm, përvetësohet: 480mm
sipërfaqja e armaturës tërthore, për α=900
Asw = (vEd – 0.75 vRd,c) sr u1/(1.5 fyëd,eff)
Asë= (1.107-0.75x0.56)x183x4665/466.5
Asw = 1257.21 mm2 për perimetër

sipërfaqja e armaturës minimale:
Asw,min ≥0.08x300.5 (120x360 )/(1.5x500) =25.24mm2
për Ø8 (50mm2)
Asw/u1≥1257.21/4665=0.27mm2/mm
Përdorim Ø8 ,hapi max. =min(50/0.22; 1.5d)
=min(185; 366)=185 mm cc
Merret min. Ø8 elemente lidhëse ne 160 mm cc përgjatë perimetrit u1
Perimetri ne 0.75d=0.75x244=183; përvetesohet 180mm.

b)

Detalet e armimit

Figura 33. Detaji i armimit.
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Perimetri i parë ; >0.3d por <0.5d nga shtylla.
Përvetësohet 0.41d=100mm nga faqja e shtyllës.

Perimetri i kritik 2d nga shtylla; u1=4665mm

Sr,max=0.75d =180mm
St,max=1.5d =360mm
St,max=2d =480mm
Rrezja deri të perimetri i jashtëm uout=1214.2mm
Perimetri ku mund ndalet armatura tërthore
uout-1.5d=848.2mm
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Detaji i armimit – Mos depertimi i shtyllës B
Pllaka

h=26cm,

C30/37

S

500/h

Figura 34. Armimi për sigurimin e pllakës nga mosdepërtimi.
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3.2 Shembulli 2

Për pllakën e dhënë si në figurë e ngarkuar me peshën vetjake dhe shtresat mbi pllakë =1.25
kN si dhe me ngarkesë shfrytëzuese 5kN/m2, është përdorë beton i klasës C 25/30 dhe armaturë
S500 H.

Figura 35. Baza e pllakës –hapësira e brendshme.
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Figura 36. Ndarja e pllakës në shirita mbi shtylla-fushës.
3.2.1

Analiza ngarkesave

Ngarkesat e përhershme: 0.26x25 7.02 = 318.50 kN
Shtresa mbi pllakë : 1.25x7.0 2 = 61.23 kN
Pllaka e kapiteli : 0.10x 25x 2.5

2

=15.63 kN

Total =:

= 395.35 kN

Ngarkesa shfrytëzuese: 5x 7.0 2 .............. = 245 kN
Ngarkesa llogaritëse totale:
F = 1.35x395.35 + 1.5x245 =901.22 kN
F= 901.22kN për një panel
33

Gjatësia efektive

L=L x – 2C/2 +hk /2x 2
L=6.5 – 1.3 +360/2x2x10-3 =6.06 m
Për pllaka me kapitele (pllakë të lëshuar), shiriti i shtyllave merret sa gjersia e kapitelit,
(2.5m)

Për llogaritjen e momenteve si dhe për llogaritjen e forcave prerëse përdoren koeficientet:

Tabela 7.

Tabela 7. Llogaria e momenteve dhe forcave prerese sipas koeficientëve.
Mbështetësi i

Fusha e parë

jashtëm

Mbështetësi i

Hapësira e

Mbështetësi i

parë i

brendshme

brendshëm

brendshëm
Momenti

-0.04Fl*

0.086Fl

Forca

0.46F

-

-0.083Fl

0.063Fl

-0.063Fl

0.6F

-

0.5F

(Eurocode 2, 2004)

3.2.2
•

Llogaria e momenteve në përkulje

Shiriti mbi fushë

Moment pozitiv =0.063 Fl= 0.063x901.22x6.06 =344.07 kNm
Shpërndarja e momenteve :
Gjerësia e shiritit te mesëm (7.0 – 2.5) =4.5m, është me e madhe se hapësirës lx=7.0/2=3.5 m,
prandaj raporti i shpërndarjes së këtij momenti merret:

0.40 x

4 .5
= 0.51
72

(51%)
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Momenti pozitiv në shiritin e mesëm është:
=0.51 ͯ 344.07=175.47 kNm; për gjerësi 4.5m: MEd=39kNm/m/m

Momenti pozitiv në shiritin mbi shtyllë është:
= (1- 0.51) ͯ 344.07= 168.59 kNm; për gjerësi 2.5m: MEd=67.44kNm/m
•

Shiriti mbi shtylla

Moment negativ = - 0.063 Fl= 0.063x901.22x6.06 =-344.07 kNm
Momenti negativ në shiritin e mesëm :

0.25 

4.5
 (−344.07) = 0.28  (−344.07) = −96.34kNm
7/2

për gjerësi 4.5m: MEd=21.41kNm/m
Momenti negativ në shiritin mbi shtyllë është
= (1- 0.28) ͯ (-344.07)= 0.72 ͯ (-344.07) = -247.73 kNm
për gjerësi 2.5m: MEd=99.1kNm/m

Tabela 8. Shpërndarja e momenteve në shiritin mbi shtyllë-në fushë.
MEd

Momenti negativ

Shiriti mbi shtyllë

Shiriti mbi fushë (gjerësia

(gjerësia2.5m)

4m)

0.72×344.07/2.5
=99.1Nm/m

Momenti pozitiv

0.51×344.07/2.5
=67.44kNm/m

0.28×344.07/4
=21.41kNm/m
0.59×344.07/4
=39kNm/m
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3.2.3

Dimensionimi nga momenti në përkulje

Karakteristikat e materialit: fck=25 N/mm2; fyk=500 N/mm2
Lartësia efektive e pllakës:
në pllakë h=26cm :deff = (224 mm)
në kapitel h=36cm :deff = (324 mm)
Shiriti mbi fushë
a)

Momenti pozitivi në shiritin mbi shtyllë:MEd=67.44kN/m/m
'
M Ed
67.44  10 6
AS =
=
= 751.73mm2
z  f yk 206.34  434.78

Përvetësohet në tërë fushën : ø12 / 14 cm ( 807.14 mm2)
( ρ=0.36%)
b)

(Momenti pozitiv në shiritin mbi fushë:MEd=33.41kN/m/m
'
M Ed
39  10 6
AS =
=
= 434.72mm2
z  f yk 206.34  434.78

Përvetësohet në tërë fushën : ø10 / 17 cm (464.7 mm2)
( ρ=0.21%)
Shiriti mbi shtylla
a)

Momenti negativ: MEd=99.1kN/m/m
'
M Ed
99.1 106
AS =
=
= 1104.63mm2
z  f yk 206.34  434.78

Përvetësohet në tërë fushën : ø14/13 cm (1185mm2)
( ρ=0.53%)
b)

Për shiritin mbi fushë: MEd=20.73kN/m/m
'
M Ed
21.41 106
AS =
=
= 238.65mm2
z  f yk 206.4  437.78

c)

Armatura minimale: AS,min=0.26 (f cem / f yk ) bt d >0.0113bt d
Ku bt –gjerësia e zonës , f cem=0.3 f ck0.666
36

AS,min =0.26×0.30×250.666×1000×224/500=298.30mm/m2
AS,min> AS,
Përvetësohet në tërë fushën : ø10 / 25 cm (316 mm2)
( ρ=0.141%)

e) Shpërndarja e armaturës në shiritin mbi shtylla-negativ

Kërkohet që 50% e At brenda gjerësisë 0.125 të fushës:
Sipërfaqja e shpërndarjes

= (2.5×1283 +4.5×316)/2
=2314.75mm/m2

Gjerësia

=2×0.125 ×7.0m =1.75m

d.m.th. shpërndahet 2314.75/1.75

=1332.7mm2/ në 875mm në të dy anët e shtyllës.

Përvetësohet ø14/11 (1400mm2/m)

Figura 37. Detalet e armimit të pllakës për drejtimin X-X.
3.2.4

Llogaria e mosdepërtimit të shtyllës në pllakë

F= 901.22kN për një panel
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Forca në prerje (për shtyllat e brendshëm koeficienti=0.5)
VEd = 2×0.5×901.22 =901.22 kN

c)

Verifikimi në perimetrin e shtyllës u0

Ne perimetrin e shtyllës mënjanohet forca njëtrajtësisht e shpërndarë në sipërfaqe te shtyllës :
VEd= F-π/4(d qu), Ku; qu≈F/7.02=901.22/7.02=18.39kN/m2
VEd- forca në prerje që aplikohet=901.22-18.39=882.83 kN

Perimetri i shtyllës: uo= 2(cx+cy)=2(1200+1200)=48000 mm
Lartësia efektive e pllakës deff = 324 mm
vEd =1.15×882.83 ×103 /48000 ×324=0.065Mpa

për fck=25

nga tabela fitohet: vRd,max=4.05 Mpa

kushti plotësohet:
vEd < 4.75 Mpa ( ndryshimi është shumë i madh)

d)

Verifikimi në perimetrin kontrollë (kritik) u1 ( 2d nga korniza e shtyllës)
u1= π×(1200+2×2×324)=7837.44 mm
vEd =1.15×882.83 ×103 /7837.44 ×324=0.4 Mpa

per ρ1=0.53 dhe deff=324fitohet:
vRd,c=0.59MPa Nuk ka nevojë të sigurohet
e)

Verifikimi në perimetrin kontrollë të pllakës (pas përfundimit të kapitelit) në
pjesën ku d=225mm
u1=(2x2500 +2 π×410)=12576 mm
vEd =1.15×882.83 ×103 /12576 ×225=0.36 Mpa
per ρ1=0.36 dhe deff=224 fitohet:
vRd,c=0.54MPa Nuk ka nevojë të sigurohet
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4

METODOLOGJIA

Ky punim është përmbledhje e disa literaturave, veqanarisht nga EUROCODE 2, ku qëllimi
kryesor është dimensionimi i pllakës dhe kontrollimi i mosdepërtimit të shtyllës në pllakë.
Llogaria është kryer me metoden e ramave ekuivalente, ku ndahen shiritat mbi pllaka dhe mbi
shtylla.
Gjatë shpërndarjes së momenteve negative dhe momenteve pozitive në shiritin mbi shtylla dhe
shiritin në fushë, ku shuma e tyre duhet të jetë 100%, përvoja e vetë projektuesit mund të jetë
përcaktuese për zgjidhjen më të përshtatshme.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Pllaka të rrafshta quhen pllakat pa traje të cilat mbeshteten vetëm në shtylla. Një pjesë e pllakës
e lidhur në katër anët nga vija qendrore e shtyllës quhet panel.
Panelet mund të ndahen në shtyllat e jashtme dhe shtyllat e mesit të pllakës. Pllaka pa traje
shpesh është me e trashë afër mbështetësve të shtyllës për të siguruar forcë adekuate në shtypje
dhe për të liruar nga forcat negative në mbështetes. Pjesa e trashë e pllakes e cila projektohet
për të rritur perimetrin e seksionit kritik për shtypje dhe rritjen e kapacitetit të rezistimit të
shtypjes dhe per te reduktuar momentin në mbështetes. Kjo pjesë quhet kapitel. Pllakat e tilla
që nuk kanë kapitel quhen pllaka të rrafshta. Sistemi i pllakave të rrafshta gjejn përdorim në
zyre, objekte për banim, spitale, shkolla dhe hotele. Mungesa e trajeve lejon kursim të lartësise
dhe si rezultat kursim në vertikalitetit, lartësi të mureve ,sistemeve mekanike, dhe shumë
materiale tjera per ndërtesa të larta dhe të mesme. Ato mundësojnë fleksibilitet dhe mirëmbajtje
më të lehtë.
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6. KONKLUZIONE
Ajo që është ”racionale dhe optimale” të këto struktura me pllaka të rrafshëta (pa traje) është
se: mundësojnë dizajn të thjeshtë, ofrojnë fleksibilitet të madh , hapësirë të pastër pa trarë,
ndërtim më të shpejtë dhe kursim në kohë.
Të metat e këtij sistem kanë të bëjnë me sigurim nga mosdepërtimi i shtyllës në pllakë dhe
kriteri i uljeve.
Përparësitë e përvetësimit të pllakave të lëshuara ose kapiteleve mbi shtylla janë për të
zvogëluar momentet përkulëse ne fushë, dhe për të rrit sigurinë nga mosdepërtimi i shtyllës në
pllakë. Rrjedhimisht, përdorën për pllaka me hapësira më të mëdha ose për ngarkesa më të
mëdha.
Pjesët më kritike të pllakat pa trarë janë: pozita afer shtyllave, lidhjet në konturën e pllakës dhe
në veçanti lidhjet në shtylla këndore.
Kontrolla e aftësisë mbajtëse në mosdepërtim duhet të bëhet në konturën e shtyllës dhe në
perimetrin kritik, si dhe perimetri i jashtëm, ku nderjet nuk kanë nevojë të kontrollohen.
Sipërfaqja e armaturës në secilin drejtim përcaktohet mbi bazën e llogaritjeve në varësi të
momenteve maksimale–duke kontrolluar armaturen maksimale dhe atë minimale.
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